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Napomena	o	prijevodu Kada citiram određeno djelo, pokraj stranice izvornika če- sto donosim stranice hrvatskog prijevoda u zagradama (pri- mjerice, Kant, Kritik der praktischen Vernunft, 32 [66]). O ko- jim se točno prijevodima radi može se vidjeti u bibliografiji na kraju knjige. Pri svakom citatu prijevoda posebno napomi- njem ukoliko sam određene dijelove ili termine sam preinačio. U slučaju kada ne citiram hrvatski prijevod, ja sam prevoditelj citata koji se javljaju u tekstu. popis	ilustracija Hume, jedan od najvećih istraživača ljudske prirode, njena glavna načela zasniva na prijenosu živosti koji provode vjero- vanje i drugi osjećaji. Svrha je ilustracija upravo unijeti živost u često suhoparne metafizičke i etičke rasprave, te potaknuti rad mašte i pružiti dodatne informacije o sadržaju. Izvori sli- ka i njihovih opisa mogu se naći u posebnom odjeljku unutar bibliografije na kraju djela. 1. David Hume 83 2. Naslovnica Encyclopédie 172 3. The Savage Man 210 4. Kant und seine Tischgenossen

Predgovor Ova je knjiga nastala kao znatno prošireno i dopunjeno izdanje moga diplomskog rada Utjecaj Humeove metafizike i moralne filozofije u Europi 18. stoljeća, koji je obranjen 29. rujna 2014. na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakul- teta Sveučilišta u Zagrebu. Zahvaljujem mentoru, profesoru Anti Čoviću koji mi je ponudio da objavim rad u Biblioteci »Filozofska istraživanja«. Dužan sam zahvaliti recenzentima i svima koji su na razne načine doprinijeli objavljivanju ove knjige, a time i podupirali u ogromnom poslu njena pisanja i dovršavanja, koji sam ipak s velikim užitkom radio. Od ve- like mi je pomoći u tome poslu bila izdašna stipendija Grada Zagreba za izvrsnost u studiju. Posebnu zahvalnost dugujem Ljudevitu Franu Ježiću i Josipu Brlekoviću koji su pročitali ranije verzije rukopisa i dali mi brojne savjete. Za moguće sam pogreške, dakako, sam odgovoran. Zagreb, 20. svibnja 2016.
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